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compilation  of Western  European  terrestrial  palaeo‐records  covering,  entirely  or  partially,  the  60‐8‐ka 43 
INTIMATE time period. The compilation contains 56 natural archives,  including  lake records, speleothems, 44 
ice cores, and  terrestrial proxies  in marine  records. The compilation  is  limited  to  include  records of high 45 
temporal  resolution  and/or  records  that  provide  climate  proxies  or  quantitative  reconstructions  of 46 
environmental parameters, such as temperature or precipitation, and that are of relevance and interest to 47 
a broader community. We briefly review the different types of terrestrial archives, their respective proxies, 48 
their  interpretation  and  their  application  for  palaeoclimatic  reconstructions.  We  also  discuss  the 49 
importance of independent chronologies and the issue of record synchronization. The aim of this exercise is 50 
to provide the wider palaeo‐community with a consistent compilation of high‐quality terrestrial records, to 51 
facilitate model‐data comparisons, and  to  identify key areas of  interest  for  future  investigations. We use 52 
the compilation to  investigate Western European  latitudinal climate gradients during the deglacial period 53 











sometimes dominated by  ice  rafting events,  the  so‐called Heinrich events  (Hemming, 2004) while other 63 
terrestrial archives  from Western Europe do not always  show a  strong  response  to  such  climatic events 64 
(Ampel et al., 2010). The abrupt climate variability of the last glacial period differs from the slowly varying 65 
orbital parameters that are believed to be the main drivers of climate change during this period.  66 
The  present  work  is  concerned  with  the  60‐8  ka  period,  covering  the  second  half  of  the  last  glacial, 67 
including the Last Glacial Maximum  (LGM, ca 22‐18 ka BP) and the deglacial period (ca. 14.7‐11.7 ka BP), 68 
and the early Holocene (ca 11.7‐8 ka BP). Furthermore, the period  is divided  into Marine  Isotope Stage 3 69 
(MIS3, ca 60‐28 ka BP), MIS2 (ca 28‐11.7 ka BP), and part of MIS1 (last 11.7 ka). Within the INTegration of 70 







together  with  the  resulting  impacts  of  climatic  change  (Birks  et  al.,  this  issue).  Furthermore,  data 78 










The  deglacial  period  provides  more  records  and  accurate  chronologies  than  earlier  periods,  and  a 87 
comprehensive compilation of global proxy records is provided by (Clark et al., 2012; Shakun et al., 2012).  88 
Other  studies  focused  on  the  climate  of  the  last  glacial  in  the North  Atlantic  region, which  is  strongly 89 
influenced  by  the presence of  large  continental  ice  sheets  (Svendsen  et  al.,  2004).  (Björck  et  al.,  1996) 90 
linked deglacial records from different North Atlantic archives. Voelker et al. (this issue) provides the most 91 
recent compilation of high resolution North Atlantic surface water temperatures for the  last 60 ka, and a 92 




different  terrestrial  archives,  their  respective  proxies,  interpretation  and  application  for  palaeoclimatic 97 
reconstructions. Furthermore, we discuss the  importance of chronologies and record synchronization. We 98 
investigate Western  European  latitudinal  climate  gradients  during  the  deglacial  period,  and  discuss  the 99 
period before the LGM. 100 
2. Data compilation and selection criteria 101 
The  present  compilation  broadly  covers  Western  Europe  (with  15°E  of  longitude  as  an  approximate 102 




published  records  from  lakes,  speleothems,  ice  cores,  and  terrestrial  proxies  in  marine  records.  The 107 
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following  selection  criteria were applied  to obtain a dataset with a balanced geographical and  temporal 108 
distribution: 109 
‐ The  record must  cover a  relevant  interval of  the 60‐8‐ka  INTIMATE  time  frame, even  if  it  is not 110 
continuous. 111 
‐ The  record must  include  at  least  one  quantitative  or  semi‐quantitative  climate‐related  variable 112 
(proxy  or  reconstruction).  For  example,  temperature  proxy/estimates,  precipitation 113 
proxy/estimates, vegetation/biome parameters, or  lake  level estimates. Preferably, all parameters 114 
have an error estimate attached to them. 115 




Our  compilation  includes  56  Western  European  records  of  past  climatic  conditions  on  land,  mostly 120 
presenting temperature and precipitation reconstructions, but also records of dust supply and vegetation 121 
biomes (Table 1; Fig. 1, Electronic Supplementary Material). The compilation contains 38 records from lake 122 
sediments,  9  records  from  speleothems,  one  ice  core  record  and  8  records  of  terrestrial  remains  (e.g. 123 
pollen)  in marine  sediments.  Loess,  tree  rings,  and  glacial‐related  records were  also  considered  for  the 124 
compilation, but unfortunately we were unable to obtain any of these records that fulfilled all the selection 125 
criteria. Data  are  available  in  the  Electronic  Supplementary Material  (ESM)  attached  to  this  paper.  It  is 126 
beyond the scope of the present work to re‐interpret existing records or proxies or to provide revised age 127 
models for the included records. The present compilation in a standardized format does, however, permit 128 






from MIS3 sequences  represents a major  limitation of  this compilation  for understanding abrupt climate 133 




the  compiled  sites are  located  from 75°N  (Greenland  ice  core NGRIP)  to 36°N  (Alboran Sea  core MD95‐138 
2043), but most (60%) are concentrated  in a narrow  latitudinal band from 53°N to 45°N, which highlights 139 
the  scarcity of  records  from Scandinavia and  the Mediterranean  region  (southern Spain,  southern  Italy). 140 
Scandinavian sites covering the  INTIMATE time period (60‐8 ka BP) are restricted since that area was  ice‐141 
covered  during  most  of  last  glacial  cycle  (see  section  5.2.1).  On  the  other  hand,  records  from  the 142 
southernmost  region of Western  Europe  are  limited due  to  the  aridity of  the  climate during MIS3  (e.g. 143 
Moreno et al., 2012) (see section 5.2.2). 144 
Using  different  approaches  and methods,  a  range  of  proxies  was  quantified  (Table  1,  ESM)  to  obtain 145 
numerical data on temperature (e.g. mean July air temperature from chironomids in lacustrine sequences), 146 
precipitation  variables  (e.g.  lake  level  reconstructed  from  carbonate  in  karstic  lakes),  and  vegetation 147 
distribution (e.g. biomes from pollen data in lake and marine sediments). Temperature reconstructions are 148 
the most common  records  represented  in  this database  (33  records),  followed by  records  reflecting past 149 
variation  in precipitation  (23  records). Temperature data come mainly  from chironomids  (19), pollen  (8), 150 
other organisms (4), sedimentological data (2), ice 18O isotopes (1), 18O isotopes in lake sediment records 151 
(1) and pollen data  in marine and  lake records (8). Precipitation, expressed as the  isotopic composition of 152 







Each  type of archive  included  in  the database  is unique and has advantages and  limitations regarding  its 158 
ability  to  reconstruct  climate  quantitatively  (Table  2).  To  explore  those  characteristics, we  outline  the 159 
methodology,  type  of  quantitative  information  and  dating methods  used  in  analysis  of  lake  sediments, 160 
speleothems,  ice  cores,  and  terrestrial  remains  in marine  records. Methods used  to obtain quantitative 161 







Some  lacustrine  sediment  records  are  discontinuous  (e.g.  resulting  from  sediment  erosion,  slumping 169 
events, or  the  temporary disappearance of  the  lake  following drought), and  identifying and dating  those 170 
hiatuses  can  provide  important  palaeoclimatic  information  (Vegas  et  al.,  2010).  The  resolution  of  a 171 
lacustrine  environmental  reconstruction  is  influenced  by  its  continuity,  sedimentation  rate,  sampling 172 
resolution  and  chronological  accuracy.  Lake  sediment  archives  can  provide  detailed  records  spanning 173 
several hundred thousand years to the recent decades.  174 








(Birks  et  al.,  2010;  Juggins,  2013).  Promising  new  proxies  are  becoming  available.  For  instance,  18O 181 
measured in lacustrine diatoms can be used to infer lake water temperature (Leng and Henderson, 2013), 182 
the  isotopic  composition  of  n‐alkyl  diols,  n‐C23  or  C29  alkanes  can  be  used  to  reconstruct  changes  in 183 
precipitation,  evaporation  and/or  the  origin  of  air masses  (Sachse  et  al.,  2012)  and  the  TEX86  organic 184 
geochemical index is becoming an excellent palaeothermometer (Blaga et al., 2013).   185 
Lake sediment chronology is mainly based on AMS 14C dates which may be problematic. Ideally, 14C dating 186 
of  lake  sediment  records  is  based  on  terrestrial  plant  remains.  For  sediments  older  than  15  ka BP  and 187 
records  deposited  in  treeless  environments,  dating  will  often  have  to  rely  on  bulk  sediment  samples. 188 
Furthermore, in some karstic lakes with a limestone catchment, the hardwater and reservoir effects have to 189 
be taken into account if the organic content comes from the aquatic environment (Moreno et al., 2010b). 190 
Finally,  the  14C method  becomes  increasingly  imprecise  and  difficult  to  calibrate  beyond  50,000  years 191 
(Ramsey et al., 2012). In such cases, other dating techniques are used, such as U‐Th disintegration series on  192 
lacustrine  carbonates  (Pèrez‐Obiol  and  Julià,  1994), Optically  Stimulated  Luminescence  (OSL)  dating  on 193 





as  palaeoclimatic  archives  is  their  dating  accuracy.  The  Uranium‐Thorium  method  allows  dating  of 199 






they may  form  hiatuses  during  cold  and  dry  phases  (Genty  et  al.,  2010a). On  the  other  hand,  precise 204 




(McDermott, 2004). Calcite 18O  is  linked to many factors, most  importantly rainfall origin and trajectory, 209 
precipitation amount, and atmospheric temperature. Calcite 18O reflects variations in precipitation sources 210 
and  amounts,  especially  for  tropical  climates  (Cruz  et  al.,  2006; Wang  et  al.,  2008,  2001) where  18O 211 
decreases  with  increasing  monsoon  precipitation.  Western  Mediterranean  speleothem  records  (e.g. 212 
Corchia and Chauvet caves) also display a coupling between 18O and climate (Drysdale et al., 2005; Genty 213 
et al., 2006; Zanchetta et al., 2007), but the exact causes of 18O variations are not well understood: most 214 
likely both  rainfall and  temperature play a  role, along with  the  sources of precipitation. At  specific high 215 
altitude sites, such as the Alps (Boch et al., 2011), the calcite 18O has been shown to be controlled mainly 216 
by temperature through seasonal effects.  217 
Carbon  isotopes  (13C)  are  sensitive  to  climatic  changes  through  the  vegetation  (C3/C4  photosynthetic 218 










For the majority of speleothems, especially  in the mid‐latitudes,  it  is difficult to distinguish  the effects of 227 
temperature  from  hydrological  change  only  using  calcite  isotopes.  Trace  element  analyses  can  provide 228 
complementary  information  about  humidity  through  the water/rock  interaction,  the  residence  time  of 229 
seepage water,  and  through  the preferential  incorporation of  specific elements  (e.g.  Sr)  into  the  calcite 230 
lattice controlled by the growth rate (Borsato et al., 2007; Bourdin et al., 2011; Stoll et al., 2012).  231 
Speleothem calcite stable isotopes and trace elements do not provide quantitative reconstructions of past 232 
temperature  or  precipitation. However,  recent  progress  in  fluid  inclusion  (FI)  analyses  (Dublyansky  and 233 
Spotl, 2009; Vonhof et al., 2006) and on calcite clumped  isotopes  (Daeron et al., 2011, 2008; Guo et al., 234 




The only place  in  the North Atlantic  region where  ice  core  records  are  continuous  to  the  last  glacial  is 239 
Greenland (Johnsen et al., 2001). The Greenland ice cores record climatic change at sub‐annual resolution 240 






composition  and  greenhouse gases, and 3)  impurities  in  the  ice  that  record past  volcanism,  storminess, 247 
biomass burning, solar activity, and anthropogenic contributions. 248 
Past Greenland ice accumulation rates are estimated from annual layer thickness and ice flow models that 249 
simulate  the  annual  layer  thinning  with  depth.  Past  accumulation  rates  are  known  to  have  changed 250 
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significantly  over  the  last  glacial  cycle,  with  significantly  higher  accumulation  rates  during  interglacial 251 
periods than during the glacial (Alley et al., 1993). This,  in turn, has  led to changes  in Greenland  ice sheet 252 
volume and thus  influenced past sea  levels (Dahl‐Jensen et al., 2013; Vinther et al., 2009). Within the  last 253 
glacial period, accumulation patterns have varied strongly  in parallel with  the abruptly changing climate, 254 
with an approximate doubling of precipitation associated with the onset of DO events. 255 
The deep Greenland  ice cores are  independently dated by a combination of annual  layer counting for the 256 
younger part and ice flow modeling for the deepest part (Wolff et al., 2010). In the Holocene, annual layers 257 
can be resolved in the water isotopic signal (Vinther et al., 2006), whereas impurity records can be applied 258 
for  annual  layer  counting  in  the  last  glacial  period  (Rasmussen  et  al.,  2006).  The  glacial  part  of  the 259 
Greenland  ice  cores  dates  to  60  ka  BP, with  an  absolute  uncertainty  of  about  5%  using  a multi‐proxy 260 
impurity dataset from the NorthGRIP ice core (Svensson et al., 2008). The modeled time scale for the oldest 261 




(Blockley  et  al.,  2012). Greenlandic  and Antarctic  ice  cores  are  tightly  synchronized by  atmospheric  gas 266 
concentration records, records of cosmogenic isotopes, and bipolar volcanic events (Veres et al., 2013). 267 
3.4. Terrestrial tracers in marine records 268 
The  study  of  terrestrial  tracers  in marine  sediment  cores  from  hemipelagic  settings  provides  important 269 
information on past climatic changes and their impacts on terrestrial environments. A large amount of data 270 
is available  from  the Atlantic margin of SW Europe and  the western Mediterranean Sea  for  the 60‐8 ka 271 
period  (see  Voelker  et  al.,  this  issue).  The  particular  value  of  terrestrial  tracers  in marine  cores  is  the 272 
possibility  for direct  land‐sea correlation. The sequences benefit  from continuous sedimentation without 273 
hiatuses,  but  their  chronologies  are  derived  from  either AMS  14C  dating  of  planktonic  foraminifera,  the 274 
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Tree‐rings  can  be  absolutely  dated  to  an  exact  calendar  year  and  can  provide  quantified  climatic 292 
reconstructions  (Friedrich et al., 2004). For  instance, recently, cellulose  isotope composition studies have 293 
been used  to  reconstruct  summer  temperature  (Etien et al., 2008). However,  the value of  the  tree  ring 294 
archive  in the  INTIMATE context  is restricted by the temporal coverage and, unfortunately, there are few 295 





from  lakes,  sediments,  alluvial  terraces,  brown  coal,  or  glaciers.  Different  tree‐ring  chronologies  from 299 
central Europe (Friedrich et al., 2004; Schaub et al., 2008, 2005) have been combined to form a continuous, 300 





during  glacial  periods,  and  are  associated  with  large  floodplains  close  to  ice  sheets  subject  to  eolian 306 
deflation (Antoine et al., 2001). Their main advantage is the high sedimentation rate (up to 1 cm in 10 yr) 307 
and  the use of several  independent dating methods  (14C, OSL, etc.)  to provide a record of high  temporal 308 
resolution. Comparison of  loess sequences from Northern France, Belgium and Germany  indicates similar 309 
stratigraphic patterns during the  last glacial cycle  (Antoine et al., 2001), clearly resulting  from a common 310 
climatic control. The most detailed investigations are from Nussloch, Germany (Hatte et al., 2001; Lang et 311 
al., 2003; Rousseau et al., 2002), where  the  loess deposits of  the  last glacial cycle are exceptionally well 312 
developed compared to other European sites.  In  fact, variations  in grain size, magnetic susceptibility and 313 
malacofaunal  composition  of  the  Nussloch  loess  sequence  have  been  correlated  with  Greenland  ice 314 
records,  indicating  a  striking  similarity during  cold periods  in  the  last  glacial  cycle  (Antoine et  al., 2009; 315 
Moine et al., 2008; Rousseau et al., 2007). However, new dating of the Nussloch sequence has provided a 316 















Good  chronological  control  is  critical  for  comparisons  of  palaeoclimate  records  to  explore  the  timing, 330 
duration  and  synchronicity  of  major  climatic  events  and  to  evaluate  the  processes  and  mechanisms 331 
involved  in  the spatial  transference  (rapid or gradual) of  the climate signal. Therefore, only  records with 332 













Abernethy Forest,  (Brooks et al., 2012) and Norway  (Kråkenes,  (Brooks and Birks, 2000), used  the Vedde 346 
Ash  (12,120  ±  114  years  BP  GICC05)  and  the  Saksunarvatn  Tephra  (10,297  ±  90  years  BP  GICC05) 347 
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Italian  volcanoes  produced  numerous  tephra  layers.  As  an  example, more  than  120  tephra  events  are 365 








(1)  advances  and  retreats  of  the  Scandinavian  Ice  Sheet  (SIS)  (Svendsen  et  al.,  2004)and  (2)  rapid 372 
oceanographic  changes  associated  to  the  different  intensity  modes  of  the  thermohaline  circulation 373 
(Rahmstorf, 2002). In general, cool and dry climates were identified in Western European sequences during 374 
Greenland Stadials (GS) while the climate was warmer and more humid during Greenland Interstadials (GI) 375 
(Fletcher  et  al.,  2010a).  Our  compilation  of  quantitative  reconstructions  of  climate  variability  allows  a 376 
comparison of records  from northern and southwestern Europe during  the  last deglaciation  interval  (GS‐377 
2.1‐a, GI‐1, GS‐1) (Fig. 4) and before the LGM (GS‐2.1b) (Fig. 5). 378 
5.1. Last deglaciation: exploring latitudinal gradients  379 
The  last  deglaciation  is  characterized  by  the  decay  of  ice  sheets,  a  global  mean  sea‐level  rise  of 380 
approximately  80 m,  large  disturbances  in  terrestrial  and marine  ecosystems  and  a  net  release  of  the 381 
greenhouse  gases  CO2  and  CH4  into  the  atmosphere  (Clark  et  al.,  2012). During  this  period,  changes  in 382 
atmospheric and ocean circulation affected the global distribution and fluxes of water and heat, resulting in 383 




NGRIP  ice  core)  and  (2)  the  characterization  of GI‐1  in  terms  of  temperature  change  and  precipitation 388 
variability.  389 
Fig. 4 shows a latitudinal transect of high‐resolution terrestrial records during 16‐8 ka cal BP. Most of these 390 
records  are  summer  temperature  reconstructions,  although  some  are  isotopic  records  from  cave 391 
speleothems which may be influenced by both temperature and precipitation (e.g. (Genty et al., 2006). The 392 
Savi  18O  record  is  interpreted  as  representative of  temperature  changes  (Frisia et  al., 2005) while  13C 393 
records  from  Chauvet  and  El  Pindal  caves  are  the  expression  of  changes  in  soil microbial  activity  and 394 






between  the two  intervals varies around 5‐6 °C  (with a minimum around 3°C  in Lago Piccolo di Avigliana 399 
and a maximum around 8°C  in Egelsee), well above  the error  for  temperature   reconstructions based on 400 
chironomids  (about  1‐1.5°C).  No  consistent  latitudinal  differences  are  observed  in  the  magnitude  of 401 
temperature  change  from  GI‐1  to  GS‐1.  However,  northern  records  (e.g.  Jansvatnet,  Krakenes,  Lough 402 
Nadourcan) indicate a larger temperature increase at the onset of the Holocene than at the onset of GI‐1, 403 
similar to the NGRIP  ice core record (Fig. 4). In contrast, alpine records (e.g. Savi, Egelsee, Lago Piccolo di 404 
Avigliana) and  southern European  reconstructions  (e.g. La Roya)  show  similar  temperature variations  for 405 
the onset of both GI‐1 and the Holocene. More temperature reconstructions, especially from southern and 406 
Mediterranean regions of Western Europe, are necessary to confirm this preliminary observation.  407 





by differences  in the accuracy of the age models.  In  fact,  the chronology  for speleothems  from southern 413 
France and northern Spain is sufficiently well‐constrained to observe this gradual onset (see dates in ESM). 414 










main  temperature  changes occurred  in winter  (Renssen and  Isarin, 2001). More  importantly,  the model 423 
simulations demonstrate that the  largest change  in atmospheric variability occurred  in NW Europe where 424 
the daily  temperature  variability decreased by 50%, whereas  storm  activity  also decreased  substantially 425 
(Renssen and Bogaart, 2003). These changes are related to a northward shift of the Atlantic sea‐ice margin 426 
at 14.7 ka BP,  leading  to a northward  relocation of Atlantic  storm  tracks.  In  such a  situation we  should 427 




43°N has been  considered a  “frontier” between  two different  responses  in  terrestrial  climate  to  climate 432 
change during the Holocene (Magny et al., 2013b). These modelling results explain the difference in abrupt 433 
or gradual onset of GI‐1 on a N‐S  transect  in Western Europe, whereas  the observed differences  in  the 434 
pattern within the last deglaciation remain unexplained. 435 
Besides  the  long‐term  trends  within  GI‐1,  some  of  the  compiled  records  also  indicate  synchronous 436 
temperature  or  precipitation  changes  within  the  short  events  GI‐1a  to  GI‐1e.  Temperature  and 437 
precipitation  decreases  are  indicated  in  lake  records  such  as Ammersee, Gerzensee, Hijkermeer  and  in 438 
speleothems  from Chauvet and El Pindal caves during the cold GI‐1b, GI‐1c‐2 and GI‐1d  intervals  (Fig. 4). 439 
Furthermore,  recent  analyses  of  pollen  records  in  southern  Iberian  marine  cores  indicate  short‐lived 440 
intervals of forest decline consistent with cooling and drying during GI‐1d and GI‐1b (Combourieu Nebout 441 
et  al.,  2009;  Fletcher  et  al.,  2010b).  Sometimes  limited  sampling  resolution  and  the  lack  of  a  precise 442 






are  less  often  encountered  when  studying  younger  material.  For  instance,  with  increasing  age, 447 
chronological control on sedimentary sequences (or other records) tends to worsen. Second, non‐analogue 448 
situations  between  present  and  past  conditions  are  more  likely  to  occur,  hampering  quantitative 449 
reconstruction of key climatic parameters. 450 
Sites that occur north of ~50°N latitude were either covered by the Scandinavian Ice Sheet (SIS) during (part 451 
of) MIS3  and MIS2,  or  they were  situated  in  a  periglacial  environment, which  prevented  formation  of 452 
continuous  records  (Engels  et  al.,  2008a).  South  of  the  sub‐  and  periglacial  region, many  sites  provide 453 






in NW  Europe.  The  periglacial  environment was  probably  too  dry  for  the  (continuous)  accumulation  of 460 
organic matter,  and  only  during warm  periods  (interstadials)  did  the  SIS  retreat,  allowing  lake  or  peat 461 
deposits  to  accumulate.  Therefore,  lithostratigraphic  correlation  and  palynostratigraphy  are  often  not 462 









available  per  site,  and  it  is  often  not  clear  during which  time  interval  (i.e. which Greenland  Stadial  or 470 




in Scandinavia  that predate  the LGM  time‐interval. Furthermore,  there  is a bias  towards preservation of 475 
sediments  formed  during  the  (long) MIS3  interstadials.  The  SIS  decreased  in  size  during  the  prolonged 476 
warm  intervals of early MIS3, and  the  increase  in  temperature and moisture availability  led  to  lake and 477 
peatland development. 478 
Most deposits studied from NW Europe were formed in shallow lacustrine environment. Dating for classic 479 
sites  such  as Oerel  (Behre  and  van der Plicht, 1992), Upton Warren  (Coope  et  al., 1961) or Denekamp, 480 
Hengelo and Moershoofd (van Der Hammen and Wijmstra, 1971) mostly relied on a few radiocarbon dates 481 
as well as on palynostratigraphy. Based on the differences in the radiocarbon ages as well as in the pollen‐482 
assemblages,  the names of  these sites were assigned  to different  interstadials of  the Middle Pleniglacial. 483 
These  interstadials were  later  tentatively  correlated with  the Greenland  Interstadials  (Bos  et  al.,  2001). 484 
Proxies that were studied for the NW European sites mostly include pollen, non‐pollen palynomorphs and 485 
botanical  and  zoological macroremains. Using  the  plant‐indicator  approach, mean  temperatures  for  the 486 
warmest month have been reconstructed for some of these sites, resulting in reconstructed temperatures 487 
that are close to present‐day temperatures (see Huijzer and Vandenberghe, 1998, for a review of 268 NW 488 
European  Pleniglacial  sites).  Coleoptera‐based  temperature  reconstructions  of  15‐18  °C  (Coope,  2002) 489 





and some of the results of this research project are  incorporated  in the database presented  in this paper 493 
(ESM). The entire sediment column has been dated using a combination of radiocarbon dating, OSL dating, 494 
lithostratigraphic  correlation  and  palynostratigraphy  (Alexanderson  et  al.,  2008;  Helmens  et  al.,  2007a, 495 
2007b).  The  MIS3  sediments  of  the  Sokli  sequence  have  been  analysed  for  pollen  (Bos  et  al.,  2009), 496 
chironomids (Engels et al., 2008a), diatoms (Helmens et al., 2009), botanical macrofossils (Bos et al., 2009) 497 
and sedimentological properties  (Alexanderson et al., 2008; Helmens et al., 2007a, 2007b). Mean  July air 498 




Other  recently  studied  MIS3  sites  from  NW  Europe  include  Pilgrimstad  (Wohlfarth  et  al.,  2011)  and 503 
Riipiharju (Hättestrand and Robertsson, 2010) in Sweden and Hitura (Salonen et al., 2008), Ruunaa (Lunkka 504 
et al., 2008)  in Finland and Nochten  (Engels et al., 2008b)  in Germany. A combination of different dating 505 
techniques (OSL, radiocarbon) and a multi‐proxy approach to palaeoclimatic reconstruction were used. The 506 
combined evidence of open‐water conditions over different areas of the Fennoscandian region during early 507 





Pioneering  palynological  research  into  lake  basins  and  deep  bog  sequences  (Beaulieu  and  Reille,  1984; 513 
Florschütz  et  al.,  1971;  Follieri  et  al.,  1989)  established  that  southern  European  archives  can  provide 514 




MIS3  and  2.  In  general,  the  proxies  examined  in  SW  European  terrestrial  archives  have  highlighted  the 517 





changes  in  SW  Europe,  notably  the  confirmation  of  in‐phase  changes  between  terrestrial  and  marine 523 
paleoenvironments  in response to Dansgaard‐Oeschger and Heinrich variability (e.g. (Combourieu Nebout 524 
et al., 2009; Roucoux et al., 2001; Sánchez‐Goñi et al., 2000; Turon et al., 2003). However, the timing of key 525 
changes  in  lake  and marine  archives  is  typically  constrained  by  radiocarbon  dating, with  the  inherent 526 
challenge of  increased uncertainty  beyond  the  LGM  and  towards  the  limits of  this dating  technique.  In 527 
some  cases,  chronologies  were  based  on  event  stratigraphy  and  the  alignment  of  sub‐orbital  and 528 
millennial‐scale  events  to  master  ice‐core  chronologies,  provoking  debate  within  the  Quaternary 529 







records  overlap  by  just  a  few millennia  (25‐22  ka,  Fig.  5)  and,  despite  their  different  resolution,  both 537 
indicate  a  synchronous warming  trend  after Heinrich  event  2,  coinciding with GI‐2.1  and  2.2.  The main 538 





interpreting 18O  records  from  temperate  latitudes, 13C profiles are more often employed  to  infer past 542 
changes in moisture and soil microbial activity. High speleothem 13C values attained during GS indicate dry 543 
climates  on  land  (Fig.  5).  Similarly,  biome  reconstruction  from  Lago Grande  di Monticchio  (Allen  et  al., 544 
1999) and AP:NAP  (arboreal pollen  to non‐arboreal pollen  ratios)  from a marine core  in  the Alboran Sea 545 
(Fletcher and Sánchez Goñi, 2008; Sánchez‐Goñi et al., 2002) also indicate dry conditions (Fig.5).  546 
Finally, the combined evidence from multiple studies  indicates a characteristic pattern of climatic  impacts 547 
associated  with  Dansgaard‐Oeschger  variability  during  MIS3,  with  dry  and  cool  (warm  and  humid) 548 
conditions  in  southern  Europe  associated  with  cold  stadial  (warm  interstadial)  conditions  at  higher 549 










Geographical key areas of  interest  for  future  investigations within  the  terrestrial palaeo‐community. The 560 
majority of existing Western European palaeoclimate  records providing quantitative  climate  information 561 
are constrained to a relatively narrow latitudinal band from 53 to 45°N and records from Scandinavia and 562 





for more  palaeoclimate  reconstructions  from  the  high  latitudes  (e.g.  lacustrine  records  in  Sweden)  and 566 
from  lowland areas  in SW Europe  (e.g.  lowlands  in France, Spain and  Italy). Quantitative  reconstructions 567 
covering the time interval before the LGM are very scarce in W Europe, limiting our knowledge of climate 568 
variability associated with DO changes. 569 









of adequate calibration data and numerical  inference models and  (2)  the paucity of  information on how 579 
climate  influences  the distribution  and  abundance of  the proxies. More work  is needed  to  increase  the 580 
number of regional training sets  (chironomids, pollen, diatoms) and to understand taphonomic processes 581 
and the response of proxies to climatic change.  In addition, the recent development of new proxies  (and 582 
methods)  to  produce  quantitative  reconstructions  of  past  climatic  conditions  (e.g.  combination  of  fluid 583 
inclusions analyses with clumped isotope data on speleothems or the application of the TEX86 index in lake 584 





This work and  the workshop  leading  to  this publication have been supported by  the Cost Action ES0907 588 
"Integrating  ice  core,  marine  and  terrestrial  records  60,000  to  8000  years  ago  (INTIMATE)".  AM 589 






Fig.  1:  Location  map  showing  the  records  compiled  (pink:  lake  sediments;  white:  speleothems;  blue: 594 
terrestrial  proxies  on marine  sediments).  The  Alpine  region  is  enlarged  to  better  indicate  the  included 595 
records. See text and Table 1 for more information on the archives and proxies compiled in this study. 596 
Fig. 2: Temporal coverage  (base and  top) of all  records  included  in  this compilation. Gray bands  indicate 597 
Greenland Interstadials (GIs) and pink bands the position of marine expression of Heinrich events.  598 








et  al., 2006),  and  El Pindal  (Moreno et  al., 2010a)  caves  and  La Roya  (Muñoz  Sobrino et  al., 2013)  and 607 
Monticchio  lakes  (Allen  et  al.,  1999)  (biome  reconstruction  derived  from  pollen  data,  indicating  higher 608 
temperature and/or precipitation as the number increases). Latitudinal position of the selected sequences 609 
and  the  type  of  climate  variable  reconstructed  are  indicated.  Shaded  bands  mark  GS‐1  and  GS‐2.1a 610 





biome  reconstruction  from Monticchio  lake  derived  from  pollen  data  (Allen  et  al.,  1999)  and  arboreal 616 
28 
 











































































10  C‐14, events, tephra  Temperature  Chironomids  (van Asch et al., 2012) 

















































13  Frassino  78  C‐14  Precipitation  Bivalves 18O   (Baroni et al., 2006) 






































Jansvatnet 53 C‐14 Temperature Chironomids (Birks et al., 2012)
















25  Enol  1070 C‐14 Temperature Calcium content (Moreno et al., 2010b)
26  Estanya  670 C‐14 Lake level  Lithology (Morellón et al., 2009)



























Egelsee  770  C‐14  Temperature  Chironomids 
(Larocque‐Tobler, 2010; 
Wehrli et al., 2007) 















33  Hinterburgsee 1515 C‐14 Temperature Chironomids (Heiri et al., 2003)
34  Origlio  416 C‐14 Temperature Chironomids (Samartin et al., 2012a)







340  C‐14  Temperature  Chironomids  (Brooks et al., 2012) 




















































































































MD03‐2697 ‐2164 C‐14 Vegetation Pollen data (Naughton et al., 2007)
52  MD95‐2039 ‐3381 Events Vegetation Pollen data (Roucoux et al., 2001)
53  MD95‐2042  ‐3148  C‐14, events  Vegetation  Pollen data 
(Sánchez‐Goñi et al., 2008, 
2000, 1999, 2009) 




MD04‐2845  ‐4100  C‐14, events  Vegetation  Pollen data  (Sánchez‐Goñi et al., 2008) 
35 
 






















Lacustrine  sedimentation  is  tightly  linked  to 






Some  speleothems  can not be dated due  to 
low U in the samples or high detrital content 



















counting and 14C)  Scarce  records  covering  INTIMATE 
chronological framework 
Glacier deposits  Dating  comes  from  the  combination  of 
different techniques (14C, OSL, 10Be, etc) 
Difficult to obtain continuous records 
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Most  Western  Europe  temperature  reconstructions  in  this  compilation  are  based  on 
chironomids  (19  records  from  a  total  of  33  temperature  reconstructions,  Table  1). 
Chironomidae  is  a  family  of  two‐winged  flies  (Insecta:  Diptera),  also  known  as  non‐biting 






climatic  and  environmental  change  is  rapid,  often  within  the  sampling  resolution  of most 
sediment core analyses, so no lag is evident. The development rate of the immature stages of 
most chironomid species  is primarily driven by summer  temperature and so  the distribution 
and abundance of each taxon is closely related to mean July air temperature (Eggermont and 
Heiri, 2012). This relationship is the basis for chironomid‐based temperature inference models. 
These  inference models  typically have  an  error of  about 1‐1.5°C  and  an  r2 of  around 0.8‐9. 
Chironomid‐based temperature inference models and modern calibration sets suitable for use 
on European lake sediment sequences are currently available from Scandinavia (e.g. Larocque 
et al., 2001), Switzerland  (Lotter et al., 1997),  Iceland  (Langdon et al., 2008) western Russia 
(Self et al., 2011) and western Europe (Heiri et al., 2011). These models have been successfully 
applied to many sequences since the LGM to produce high resolution temperature inferences. 
The  reliability  of  these  temperature  reconstructions  has  been  confirmed  by  comparison  to 
independently  derived  reconstructions  based  on  other  proxies,  particularly  oxygen  isotopes 
(Brooks and Birks, 2000), and for recent sequences, with meteorological records (Larocque et 




Three  other  groups  of  organisms  have  been  used  to  reconstruct  temperature  in  this 
compilation: diatoms, Coleoptera and Cladocera. Diatoms are a major group of algae, and are 
among the most common types of phytoplankton. Diatoms have played an  important role  in 
the  development  of  quantitative  methods  for  environmental  reconstruction,  not  only  for 
temperature reconstruction (e.g. Lotter et al., 1997) but also for pH variability (e.g. Birks et al., 
1990) and salinity (e.g. Fritz et al., 1991). Many studies on latitudinal climatic gradients indicate 
the  importance  of  a  temperature  relationship  in  diatoms  (see  references  in  Smol  and 
Stoermer,  2010).  In  this  compilation,  the  Les  Echets  temperature  record  (Table  1,  Fig.  1)  is 
based  on  diatoms  and  shows  a  clear  differentiation  among  DO  interstadials  and  stadials 
(Ampel  et  al.,  2010; Wohlfarth  et  al.,  2008).  Coleoptera,  or  beetles,  are  one  of  the most 
species‐rich  groups  of  organisms.  They  are  excellent  proxies  for  climate  change  because  of 
their  good  preservation,  because  their morphology  and  ecology  does  not  appear  to  have 
changed through time, and because they respond quickly to climatic changes. Since the work 
by  Atkinson  et  al.,  (1987),  many  other  researchers  have  used  Coleoptera  to  determine 
quantitative environmental changes (Coope et al., 1998; Ponel et al., 2007). However, due to 
the  poor  chronological  control  of  most  Western  European  beetle  records,  only  three 
coleopteran‐based  reconstructions are  included  in  this compilation:  the Usselo  record  in  the 
Netherlands  (Van  Geel  et  al.,  1989)  and  Gransmoor  and  Llanilid  records  in  UK  (Elias  and 





Temperatures  can be  also  reconstructed  from Greenland  ice  core  records.  Thus, Greenland 
temperatures  from  the  last  glacial  period  are  estimated  by  a  combination  of  1)  the water 
isotopic  composition  of  the  ice  (18O) which  provides  a  high  resolution  temperature  proxy 
(Johnsen  et  al.,  2001),  2)  accurate  borehole  temperature  records  that  provide  long  term 
absolute temperatures of past precipitation (Dahl‐Jensen et al., 1998), and 3) measurement of 
nitrogen  isotopes  in  the gas phase  (15N)  to provide an estimate of abrupt  climatic  changes 
(Huber et al., 2006). During the coldest phases of the last glacial period temperatures in central 




Finally,  although  inferring  qualitative  temperature  changes  from  sedimentological  and 
geochemical  data  in  lake  sediments  is  common  (e.g.  González‐Sampériz  et  al.,  2006), 
quantification of those proxies is still far from complete. The main difficulty is the necessity to 
calibrate  the  sedimentological and geochemical properties  for each  lake sediment  record.  In 
this  compilation,  and  in  a  semi‐quantitative  way,  the  Calcium  record  of  Enol  lake,  in  the 
Cantabrian  mountains  (Spain),  is  presented  as  a  temperature  proxy  as  carbonate  is  only 
preserved  in  that  environment  under warm  climates  (Moreno  et  al.,  2010b).  Similarly,  the 
thickness of calcite layers in Rehwiese palaeolake (Germany) is a temperature indicator during 
GS‐1  as  those  varves  are  formed during  the warm  season  (Neugebauer  et  al., 2012).  Some 




Lakes  are  one  of  the  best  archives  to  record  past  changes  in  water  availability,  such  a 
reconstruction  is  particularly  reliable  in  closed  lakes  where  lake  level  is  controlled  by  the 
precipitation  –  evaporation  balance  and  other  inputs  and  outputs  are  negligible. However, 
quantifying  the  processes  influencing  lake  level  is  not  an  easy  task  and  depends  on 
sedimentary facies that can be related to particular  lake  levels. At  least two approaches have 
been  used  to  describe  variations  in  lake  levels  using  sedimentological  information.  One 
approach, which is quantitative but not calibrated against present‐day water level, is based on 
the assignation of a number to the sedimentary facies,  indicating the  lowest  lake  level by the 
lowest number.  In some  lakes with high  lake  level variation, the observed sedimentary facies 
can  give  interesting  information  about  the  deposition  environment  and  allow  estimates  of 
relative  lake  level  change.  In  the  example  from  Lake  Estanya,  in  the  Spanish  Pre‐Pyrenees, 
deposition of yellowish, massive, coarse‐grained gypsum  is associated to an ephemeral saline 




al.,  2007).  This  technique  is  based  on  counting  and  classifying  the  different  carbonate 
concretions, morphotypes  of  biochemical  origin  that  compose  the  coarser  fraction  (Magny, 
2001),  together with an assessment of  the  lithofacies  changes. Modern analogues based on 
surface  samples  taken  along  transects  perpendicular  to  the  shore  have  revealed  that  each 
concretion morphotype shows a specific spatial distribution from the shore to the deep zone in 
relation  to  the  hydrodynamics  and  the  aquatic  vegetation  belts  (e.g. Oncolites  characterize 
nearshore  areas;  cauliflower‐like  forms  dominate  the  littoral  platform,  etc.).  Therefore, 
characterizing  the  different  sub‐environments  in  several  cores  taken  on  a  depth  transect, 
dating the observed transitions in all the cores and correlating them, allows the main changes 
in  lake  level  to be distinguished  (e.g. Accesa  lake,  Lac Lautrey –  see a  recent compilation  in 
Magny et al., 2013). 
2.2. Stable isotopes as indicators of precipitation and hydrological changes  
Determining  the  isotopic composition of past precipitation  is usually a challenging  task, with 
the notable exception of ice cores, where the solid precipitation (snow, then transformed into 
ice)  can  be measured  almost  directly  from  the  ice  and  is  often  seen  as  a  basic  proxy  for 
reconstructing past surface temperatures (see above). For other natural substances we have to 
consider that the primary  isotopic composition of meteoric precipitant can be quite different 
from  “environmental water”  from which  the proxy precipitates  and  the  composition of  the 
proxy is also influenced by other biological, physical and/or chemical processes. For instance, a 





Lake  sediments  supply  different  kinds  of  authigenic minerals  like mollusc  shells,  ostracods, 
diatoms  or  biogenic‐induced  carbonate, which  can  be  analyzed  for  stable  isotopes  for  the 
reconstruction of past environmental conditions (e.g. Leng, 2006; Sagnotti et al., 2001). More 
recently,  the  isotopic  composition of  chironomids has been proposed  as  a potential  tool  to 
reconstruct past lake water isotopic compositions (Verbruggen et al., 2010). Unfortunately, the 
climatic information which can be obtained from isotopes is strongly skewed by the period of 
formation of  the different  substances  and  the  characteristics of  the water body  such  as  its 
recharge system and residence time. However, careful selection of the appropriate  lacustrine 
system  together with  the analysis of a specific carbonate  fraction  (i.e. ostracods), allows  the 
reconstruction of past variation in isotopic composition of lake waters which can be related to 
rainfall isotopic composition (von Grafenstein et al., 1999). 
Most of  the  δ18O  records  from Northwestern  and Central  European  lakes  are  from  the  last 
deglaciation and (early) Holocene (e.g. Ahlberg et al., 1996; Böttger et al., 1998; Lotter et al., 
1992;  von  Grafenstein  et  al.,  1999;  Hammarlund  and  Buchardt,  1996)  and,  unfortunately, 
many  of  them  were  obtained  from  bulk  carbonate  with  the  consequent  risk  of  detrital 
contamination  (Leng et al., 2010). The evolution of  those  δ18O  records during  the  lateglacial 
indicates  an  increasing  trend  at  the  beginning  of  GI‐1  interstadial  and,  in  some  cases,  a 
decreasing trend with a clear phase of lower values linked to climatic deterioration during GS‐
1.  Lotter  et  al.  (1992) have  shown  that not only major  shifts  in  the oxygen‐isotope profiles 
from  central  European  lakes  but  also  minor  shifts  are  nearly  synchronous  with  those 











The majority  of  speleothem‐based  palaeoclimate  studies  have  focused  on  δ18O  records  as 
proxies of variability in the isotopic composition of rainfall (Lachniet et al., 2009). Compared to 
lakes, speleothem  δ18O  records are  less affected by evaporation  in  the soil‐epikarst zone  (at 
least for the European records), thus facilitating their interpretation. However, the presence of 
non‐equilibrium  isotopic  effects during  calcite precipitation  (Mickler  et  al.,  2006) may mask 
part of the relationship with local rainfall, which is usually averaged in the isotopic composition 
of  dripwaters.  On  the  other  hand,  different  time  periods  of  calcite  precipitation  or water 
infiltration can skew the isotopic signal towards a specific season (Tremaine et al., 2011). The 
interpretation  of  speleothem  δ18O  records  differs  regionally.  Thus,  in  the  Southern  Europe‐
Western Mediterranean area the signal is often considered to be dominated by the amount of 
precipitation  (Zanchetta et al., 2007 and references therein)  impinging  in the cave waters.  In 
northern regions, such as the Alps, temperature is believed to play a dominant role (e.g. Frisia 
et  al.,  2005;  Mangini  et  al.,  2005),  although  changes  in  storm  trajectories  could  also  be 
important  (Mangini  et  al.,  2007;  Spötl  et  al.,  2010).  Recently,  McDermott  et  al.,  (2011) 
presented  the  first  compilation  of  European  speleothems  δ18O  records  of  the  Holocene, 
observing  interesting  latitudinal  patterns  with  a  tight  isotope‐latitude  correlation  which 
indicates  that  speleothems  are  reliable  recorders  of  combined  rainfall  oxygen  isotope 





of  moisture  and  temperature  (Genty  et  al.,  2003;  Moreno  et  al.,  2010a),  trace  element 
concentrations  (Fairchild and Treble, 2009), and growth rates (Domínguez‐Villar et al., 2009). 
Despite the  fact that quantitative  interpretation of these proxies  is still problematic,  isotopic 
measurements of fluid inclusion and on the clumped isotope measurements that provided the 
first  temperature  reconstructions  combined  with  fluid  inclusions  data  show  great  promise 
(Vonhof et al., 2006; Wainer et al., 2011). 
3. Biome and climate reconstruction from pollen data 
Biomes  are  the  basic  ecological  units  used  to  describe  the major  ecosystems  of  the  Earth. 
Biomes are primarily distributed according to climatic factors (warmth of the growing season, 
winter  temperature and  available moisture) and are defined by  the  characteristic  life‐forms 
that  inhabit each one. Biome  reconstruction  is essentially a means of classifying  information 
about past vegetation, usually pollen data,  into biomes.  It  recognises  that vegetation  in  the 
past may  have  differed  in  species  composition  relative  to  present‐day  plant  communities. 
Underpinning the approach is the assumption that biomes contain characteristic suites of plant 
functional types (PFTs). For example, desert vegetation usually includes many drought‐tolerant 
forbs  and  very  few  broad‐leafed  trees,  even  though  the  species  composition  of  desert 
vegetation  varies  enormously  from  region  to  region  as  a  consequence  of  historical 
biogeography.   
Biomisation was  originally  developed  to  validate  biome maps  based  on  climatic modelling 





pollen  data  (Peyron  et  al.,  1998) may  also  be  used  in  conjunction with  climate–vegetation 
models  to  produce  quantitative  palaeoclimatic  estimates  (Guiot  et  al.,  2000),  although  the 
broad tolerances of individual PFTs mean that the errors inherent in this procedure are large. 
In European and Mediterranean regions, palaeoclimatic reconstructions have been produced 
on  a  continental  scale  at  a  coarse  temporal  resolution  (e.g.  Cheddadi  and  Bar‐Hen,  2009; 
Cheddadi et al., 1997; Davis and Brewer, 2009; Davis et al., 2003; Huntley and Prentice, 1988; 
Peyron et al., 1998), while high‐resolution pollen records from individual sites have been used 
to  provide  continuous  palaeoclimatic  records  (e.g.  Brewer  et  al.,  2012;  Guiot  et  al.,  1989; 
Peyron  et  al.,  2013,  2011).  Quantitative  palaeoclimatic  estimates  from  pollen  data  are 
produced  using  different  approaches:  since  the  early  20th  century,  there  has  been  a 
development  of methods  for  the  estimation  of  climate  from  pollen  assemblages,  from  the 
simple  climate  overlap methods  of  Iversen  (1944)  to more  sophisticated  probability‐based 
approaches (Juggins and Birks, 2012).  
Most  standard  methods  are  based  on  different  ecological  concepts.  We  can  distinguish 
“assemblage‐based”  methods  such  as  the  Modern  Analogues  Technique  (MAT),  “species‐
based”  methods  such  as  Weighted  Averaging  (WA)  or  Weighted  Averaging  Partial  Least 
Squares  regression  (WA/PLS), which  are  transfer  functions,  and  probabilistic  indicator  taxa 
approaches  such  as  Probability  Density  Functions  (PDF).  MAT  reconstructs  past  climate 
parameters by considering the similarity of pollen assemblages (Guiot, 1990; Overpeck et al., 
1985). The MAT uses squared‐chord distance, to determine the degree of similarity between 
samples  with  known  climate  parameters  (modern  pollen  samples)  to  a  sample  for  which 
climate parameters are to be estimated (fossil pollen sample). The smaller the chord distance 
is,  the  greater  the  degree  of  analogy  between  the  two  samples.  The  palaeoclimate  is 
reconstructed by weighted averaging. While the MAT does not require real calibration and  is 
based on a comparison of past assemblages to modern pollen assemblages, regression‐based 
transfer  functions  include  on  a  calibration  between  environmental  variables  and  modern 
pollen  assemblages.  WAPLS,  an  extension  of  simple  Weighted  Averaging,  is  a  “classic” 
regression  method  that  assumes  that  the  relationships  between  pollen  percentages  and 
climate are unimodal: each taxon tends to be most abundant at a particular optimal value of 
an environmental variable and cannot survive where  the value of  that variable  is  too  low or 
too high. Assuming  that  taxon’s ecological preferences  remain  constant  in  time, even  if  the 
overall  pollen  assemblage  has  no  modern  analogue,  estimation  for  past  environmental 
conditions can be provided.  
Despite  the  broad  agreement  of  pollen‐based  palaeoclimate  reconstructions  with  other 
proxies, there are important issues surrounding their use (Salonen et al., 2012). Bartlein et al. 
(2010) provide  an  assessment of  statistical  reconstruction methods  and  their  application  to 
fossil  pollen  data,  highlighting  the  problems  associated  with  ‘no  analogue’  or  "multiple 















Besides  temperature  and  precipitation,  few  other  climate  variables  have  been  quantified 
based on terrestrial proxies from Western Europe sequences. It is worth highlighting the work 
carried out on some sequences to reconstruct past atmospheric circulation intensity from the 
dust content  in the sediments. Thus, particles transported by wind were  identified  in several 
lakes  from  the  Eifel  region  in  northern  Germany  based  on  the  grain‐size,  colour  and 
geochemical  composition  (Sirocko et al., 2013) producing a  summary curve  that  reflects  the 
intensity of atmospheric  circulation and dust availability  for  the  last glacial  cycle  (electronic 
Supplementary material).  Similarly,  the  content  of  dust  particles  in  ice  cores  has  served  to 
discriminate  periods  with  more  material  supplied  from  world  deserts  that  have  been 
interpreted as arid periods but with an enhanced intensity of atmospheric winds (Fuhrer et al., 
1999; Mayewski et al., 1997). A more intense atmospheric circulation linked to dry periods of 
the  last  glacial  cycle  (DO  stadials) was  also  apparent  in  some  studies  carried out  in marine 
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